Scientific Bulletin of Namangan State University
Volume 1

Issue 2

Article 34

5-10-2019

ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE AND INNOVATIONS IN
TEACHING THE MODULE OF “SENTENCE PARTS”
Huriniso Usmonova
NamSU prof

Follow this and additional works at: https://uzjournals.edu.uz/namdu
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Usmonova, Huriniso (2019) "ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE AND INNOVATIONS IN TEACHING THE
MODULE OF “SENTENCE PARTS”," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1: Iss. 2, Article
34.
Available at: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss2/34

This Article is brought to you for free and open access by 2030 Uzbekistan Research Online. It has been accepted
for inclusion in Scientific Bulletin of Namangan State University by an authorized editor of 2030 Uzbekistan
Research Online.

ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE AND INNOVATIONS IN TEACHING THE
MODULE OF “SENTENCE PARTS”
Cover Page Footnote
???????

Erratum
???????

This article is available in Scientific Bulletin of Namangan State University: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/
iss2/34

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 2-сон

“GAP BO’LAKLARI” MODULINI O`QITISHDA INNOVATSIYALAR VA ILG`OR
XORIJIY TAJRIBALAR
Huriniso Usmonova NamDU prof.,
Annotatsiya: Ushbu maqola oliy ta’lim muassasalarida “Gap bo’laklari” modulini
o’qitishning nazariy asoslari, dars jarayonida qo’llanadigаn interfaol ta’lim texnologiyalari, dars
samaradorligini oshiruvchi omillar, ona tili ta’limida ilg’or xorijiy tajribalardan foydalanish kabi
masalalar atroflicha tahlil qilinadi. Mazkur maqoladan sintaksis o’qitishda, interfaol ta’lim
texnologiyalarini o’rganishda foydalanish mumkin.
Kalit so’zlar: predikativlik, markaziy bo’lak, shaxs (personallik), zamon (temporallik),
kommunikativlik, struktur, mazmun va shakl.
ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ МОДУЛЯ
«ЧАСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Хуринисо Усмонова НамГУ проф.
Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы модуля
«Части предложение» в высших учебных заведениях, технологии интерактивного
обучения, используемые в уроке, факторы, повышающие эффективность урока, и
использование передового опыта изучения иностранного языка в обучении на родном
языке. Проблемы тщательно проанализированы. Эта статья может быть
использована в обучении синтаксису, и интерактивных технологиях обучения.
Ключевые слова: предикат, центральная часть, личность (персонал), время
(темпоральность), коммуникативность, структура, содержание и форма.
ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE AND INNOVATIONS IN TEACHING THE
MODULE OF “SENTENCE PARTS”
Huriniso Usmonova NamSU prof.
Abstract: This article considers the theoretical foundations of the module "Sentence
Parts" in higher education institutions, interactive learning technologies used in the lesson,
factors that enhance the effectiveness of the lesson, and the use of advanced foreign language
experience in the education of mother tongue. The issues are analyzed thoroughly. This article
can be used in syntax teaching, and interactive learning technologies.
Key words: predicate, central part, personality (personnel), time (temporality),
communication, structure, content and form.
Bugun mamlakatimiz istiqloli sharofati tufayli barcha fan sohalarini rivojlangan
davlatlarda to`plangan tajribalar asosida tahlil qilish va yanada takomillashtirish
imkoniyatlari mavjud. Umuminsoniy qadriyatlarni ijodiy o`rganish va hayotimizga
tatbiq etish davri keldi. Milliy dasturda ta`kidlanganidek, yaqin kelajakda «kadrlar
tayyorlash sohasidagi hamkorlikning xalqaro huquqiy bazasi yaratiladi, xalqaro
hamkorlikning ustivor yo`nalishlari ro`yobga chiqariladi, xalqaro ta`lim tizimlari
rivojlantiriladi» .
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ХХ asrning 30-yillarida «pedagogik texnika» tushunchasi maxsus adabiyotlarda
paydo bo`ldi va unga o`quv mashg`ulotlarini aniq va samarali tashkil etishga
yo`naltirilgan usul va vositalar yig`indisi sifatida qaraldi. Shuningdek, bu davrda PT
deb o`quv va laboratoriya jihozlari bilan muomala qilishni uddalash, ko`rgazmali
qurollardan foydalanish tushunildi.
40-50-yillarda o`quv jarayoniga o`qitishning texnik vositalarini joriy etish davri
boshlandi. Ayniqsa kino, radio, nazorat vositalari, ulardan foydalanish metodikasi
PTga tenglashtirildi.
60-yillarning o`rtalarida bu tushuncha mazmuni chet el pedagogik nashrlarda
keng muhokamaga tortildi. 1961-yildan boshlab AQShda «Pedagogik texnologiya»
(Educational Technology), 1964-yildan Angliyada «Pedagogik texnologiya va dasturli
ta`lim» (Technology and programmed Learning). Yaponiyada esa 1965-yildan
«Pedagogik texnologiya» (Educational Technology) jurnallari chop etila boshlandi.
1971-yilda xuddi shu nomli jurnal Italiyada chiqarila boshlandi.
PT muammosining o`ta dolzarbligi hisobga olinib, uning ilmiy asoslarini tadqiq
qilish maqsadida maxsus markazlar tuzildi. Misol uchun, 1967-yilda Angliyada
pedagogik texnologiya Milliy Kengashi (National council for Educational Technology)
tashkil etildi va 1970-yildan boshlab «Pedagogik texnologiya jurnali» (Journal of
Educational Technology) chiqa boshladi. AQShning qator universitetlari va ilmiy
markazlarida ham PT muammolariga jiddiy e`tibor berildi. 1971-yilda maxsus
«Kommunikatsiya va texnologiya Assotsiatsiya»si (Association for Educational
Communications and Technology) faoliyat ko`rsata boshladi. Hozirgi kunda bu
tashkilotning barcha shtatlarda va Kanadada 50 dan ziyod filiallari ishlab turibdi.
Yaponiyada PT muammolari bilan to`rtta ilmiy jamiyat shug`ullanmoqda, faol
harakatdagi pedagogik texnologiya Markaziy Kengashining 22 ta davlat
universitetlarida markazlari mavjud. Har uch oyda yapon tilida chiqadigan «Pedagogik
texnologiya sohasidagi tadqiqotlar» (Educational Technology Research) jurnallarida
yirik olimlarning ilmiy ishlari o`z o`rnini topmoqda. Yaqinda Umumyapon pedagogik
texnologiya Markaziy Kengashi (The Japanese Council of Technology Centers) tuzilib,
bu sohada xalqaro aloqalar o`rnatish ishlari bilan mashur.
Didaktikaning bu yo`nalishiga e`tibor nihoyatda oshib borishini 70-yillarda
o`tkazilgan
qator xalqaro
konferensiyalar
tasdiqlaydi. Shunday
xalqaro
konferentsiyalar 1966-yildan boshlab har yili bahorda Angliyada o`tkazilib kelinadi va
anjuman materiallari «Pedagogik texnologiya jihatlari» (Aspects of Educational Technology) nomida nashr qilinadi.
Kompetentlik (lat. competens) – faoliyat talablariga mos kelish, yaroqlilik,
layoqatlilik. Mutaxassisning kasbiy kompetentligi – uning kasbiy tayyorgarligi va
kasbiy yetuklikligini baholovchi me`yor hisoblanadi.
Kasbiy kompetentlik tushunchasiga nisbatan ilmiy doirada turli munosabatlar
ilgari suriladi. U mehnat subyektiga nisbatan aniq faoliyat talablari yoki aynan,
sub`yektning aniq faoliyatning o`ziga xos jihatlariga nisbatan munosabatini tavsiflovchi
xususiyat sifatida qo`llaniladi. Masalan, tadqiqotchi olim E.F. Zeer kasbiy kompetentlikning funksional taraqqiyotini tadqiq qilish kasbiy kamolotga erishish chog`ida
kompetentlikning turli ko`rinishlari integratsiyalashib borishini va ularning kasbiy
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muhim shaxs sifatlari bilan aloqasi kuchayib borishini ko`rsatdi. Xususan, kasbiy
kompetentlikning asosiy darajalariga kasbiy tayyorgarlik va tajriba, o`zini o`zi anglash,
o`z kuchiga ishonish, o`zga insonlar tomonidan ko`rsatilgan kamchiliklarni to`g`ri
qabul qilish va shu kabi boshqa kasbiy kamolotni belgilab beruvchi shaxs
xususiyatlarini kiritadi. Yuqorida qayd etilgan fikrlarni tahlili pedagogning kasbiy
kompetentligini shaxsiy, ijtimoiy, kreativ, metodik kompetentlik kabi qator o`ziga xos
xususiyatlar majmuasi sifatida to`liq izohlanishiga imkon beradi [1].
Shaxsiy kompetentlik – shaxsning ijtimoiy dunyoqarashi, ilmiy va intelektual
salohiyati, kreativligi, shaxslarararo muloqot-munosabatlariga faol kirisha olishi,
ziddiyatlarni hal etishga taktik yondashuvi, kasbiy faoliyat talablariga muvofiq shaxsiy
va kasbiy sifatlarining shakllanganlik darajasi, faol hayotiy va fuqarolik pozitsiyasining
qaror topganligi kabi mezonlar bilan belgilanadi.
Metodik kompetentlik – o`quv-tarbiya va boshqaruv jarayonlarini samarali
tashkil etishning shakl, metod va vositalarini bilish, o`zlashtirish, amalda qo`llash,
kasbiy faoliyat natijalarini kvalimetrik tahlil eta olish, ilg`or pedagogik va xalqaro
tajribalarni o`rganish, o`quv-tarbiya jarayonini loyihalashtirish, muvaffaqiyatli amalga
oshirish ko`nikmalari bilan tavsiflanadi.
Kreativ kompetentlik (inglizcha “create” – yaratuvchanlik, ijodkorlik) – yangilik
yaratish, ijodkorlik, tashkilotchilik kabi ko`nikmalarga ega bo`lishdir.
Kreativ kompetentlik faqat yangi g`oyalarni yaratish uchungina emas, balki
shaxsning hayot tarzi yoki ichki dunyosining rivojlanishida muhim o`rin tutadi.
Informatsion
kompetentlik
–
zamonaviy
axborot-kommunikatsiya
texnologiyalari vositasida shaxsiy va kasbiy faoliyati bilan bog`liq ma`lumot,
axborotlarni mustaqil izlash, tahlil qilish, tanlash, qayta ishlash va zaruriy axborotlarni
uzatish ko`nikmalarining shakllanganlik darajasidir.
Innovatsion kompetentlik – ta`limdagi innovatsion jarayonlar mohiyatidan
xabar-dorlik, kasbiy faoliyat sohasi va tegishli ta`lim yo`nalishidagi innovatsiyalarni
o`zlashti-rish, amaliyotga faol tatbiq etish, zamonaviy pedagogik, axborotkommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi savodxonlik, chet tillarni o`zlashtirish,
novatorlik faoliyatida ko`rinadi.
Oliy ta`lim muassasalaridagi o`quv jarayonida innovatsion ta`lim
texnologiyalari-dan foydalanishni takomillashtirish o`qituvchining pedagogik
jarayondagi pozitsiyasiga nisbatan trener, tyutor, fasilitator, moderator kabi yangi
kasbiy kompetensiyalarni o`zlashtirish zaruriyatini shakllantirmoqda.
Trener – amaliy o`qitish (mashq) asosida ta`lim oluvchilardagi ko`nikma va
malakalarni shakllantiruvchi, guruh faoliyatini boshqaruvchi, yo`naltiruvchi pedagogmutaxassis. Hozirgi vaqtda trenerlik bilan birga tyutorlik faoliyatiga ham alohida
e`tibor qaratilmoqda.
Tyutor - (ing. tutor) bu trenerlik faoliyatidan farqli ravishda ta`lim
oluvchilarning individual rivojlanish imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda maxsus
ta`lim dasturlari asosida o`qitishga yo`naltirilgan faoliyat hisoblanadi.
Trenerlikka yo`nalganlik - shaxsning faoliyat turiga bo`lgan qobiliyati,
qiziqishlari, ehtiyoji va qat`iy ishonchi, yoxud “pedagogik kasbga qiziqishi” va
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faoliyatning ushbu turi bilan shug`ullanishga bo`lgan ishtiyoqi natijasida shakllanuvchi
ko`nikmalardir.
Bugungi kunda fan, texnika va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi
natijasi-da o`quv-tarbiya jarayonida interfaol uslublardan foydalanib ta`limning
samaradorligiga erishishga bo`lgan qiziqish kundan-kunga kuchayib bormoqda.
Interfaol ta`lim, interfaol uslublar tizimi bo`lib, unda ta`lim oluvchilar bilish jarayoniga
jalb qilingan bo`ladilar, ular biladigan va o`ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash
imkoniyatiga ega bo`ladilar. Interfaol darslarda o`qituvchining o`rni qisman
o`quvchilarning faoliyatini dars maqsadla-riga erishishga yo`naltirishga olib keladi
[2:11].
Bugungi kunda jahon ta`lim tizimida interfaol ta`lim texnologiyalarining
quyidagi shakllarda amalga oshirilayotganligi barchaga ma`lum:

Asosiy shakllar
Ijodiy topshiriqni bajarish

Kichik guruhlarda ishlash

Test o’tkazish

Qaytar aloqa

Masofaviy ta’lim

“CHigal yozdi” mashqlarini tashkil etish

Muammoli vaziyatlarni hal qilish

Treninglar o’tkazish

Didaktik o’yinlar (ishbilarmonlik va rolli
o’yinlar, imitatsiya, trenajyorlar vositasida
tashkil etiladigan o’yinlar)

Ijtimoiy loyiha (musobaqa, intervyu,
forum, aktsiya, tomosha va
ko’rgazma)larni amalga oshirish

Ijtimoiy zaxiralardan foydalanish
(mutaxassislarni taklif etish, tabiiy va
ijtimoiy obyektlarga ekskursiyalar
uyushtirish)

Yangi materialni o’rganish va
mustahkamlash (interfaol ma’ruza,
ko’rsatmali qurollar bilan ishlash, video va
audiomateriallardan фойдаланиsh)

Innovatsion ta`lim texnologiyalari, interfaol uslubdagi darslar xorij tajribasi
sifatida pedagogikaga hamda barcha fanlarning o`qitish metidikasiga kirib kelgani hech
kimga sir emas. Chunonchi, til va adabiyot ta`limiga ham xorijiy tajribalar va
innovatsion texnologi-yalarni tatbiq etish bugungi ta`limning dolzarb masalasi sifatida
kun tartibida turibdi. Ayniqsa, til ta`limida umumiy o`rta ta`limda interfaol ta`lim
texnologiyalaridan foydala-nish, amalda qo`llash masalasi birmuncha rivojlangan.
Jumladan, noan`anaviy dars turlarini joriy qilish masalasida bir qator ishlar amalga
oshirilgan. Oliy ta`lim tizimida ham zamonaviy xorijiy tajribalarni tatbiq etish borasida
ayrim ishlar amalga oshirildi.
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